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обида
“Қутадғу
билиг”
тўртликларининг хорижий тилларга таржималарида композицион-семантик
бутунликни сақлаш масалалари таҳлил этилган. Таржималар қиёсий таҳлил этилиб,
керак ўринларда муқобил вариант тавсия этилган. Таҳлиллар назарий фикрлар билан
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Abstract: The article reveals the problems of recreating the composition of quatrains of
“Kutadgu bilig” one of ancient written monuments in translation. There given comparative
analyses of translations and offered some variants as well. Practical analyses were proved with
theoretical opinions.
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Шеърий асар таржимаси бир қадар мураккаб. Шеърнинг ўзига хос жило ва
оҳангини бир тилдан иккинчсига аслига яқин ўгириш таржимондан катта поэтик
ва эстетик маҳорат талаб этади. Бу борада шеърий асар композицион-семантик
бутунлигини хорижий, айниқса, бир-биридан узоқ оилага мансуб тилларга
таржима қилиш бирмунча мушкул иш.
“Маълумки, композиция асарни баён қилиш усули бўлиб, унинг бадиий
қимматини белгиловчи унсурлардан биридир. Композиция муаллиф
мақсадининг юзага чиқишида алоҳида аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам у биринчи
навбатда, ғоявий-эстетик тушунчадир” ” [1.124].
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“Эстетик нуқтаи назардан қараганда, композиция ижодкор ғоясини, у
китобхонга етказмоқчи бўлган фикрни энг қулай, энг мукаммал равишда юзага
чиқарувчи асар қурилиши тарзидир”[2.132].
“Қутадғу билиг” мукаммал композицияга эга бўлган асар. Ундаги воқелик,
образлар ва услубга шундай тартиб берилганки, муаллифнинг ифода усули
ўқувчини чалғитмайди, балки воқеалар сари ўзи етаклаб боради. Аммо
тўртликлар мутлақо бошқа ҳодиса. Гарчи тўртликлар асарнинг таркибий
қисмларини ташкил этса-да, уларнинг нисбий мустақиллигини ҳам инкор этиб
бўлмайди.
Асар тўртликлари “композицион-семантик хусусиятларига кўра ўзаро
маънавий зиддиятли мисралар, бир-бирини маънавий жиҳатдан тўлдирувчи
мисралар, мисралараро маънавий зиддиятга асосланган, деталлаштирувчи
мисралар ва занжирли ривожланувчи мисраларга асосланган тўртликлар”га
ажратилади [6.26].
Шеърий асарда шакл ва мазмун бир-бири билан чамбарчас боғлиқ.
Таржима жараёнида шеърнинг шаклий бутунлиги ўзгарса, унинг нафосатига
путур етади. Чунки муаллиф байтлар учун шундай бир композиция танлайдики,
бу, биринчи навбатда, унинг индивидуал услуби билан алоқадор бўлади. Бироқ
шеърни бир тилдан иккинчи тилга таржима қилганда, ўзгаришлар бўлиши
табиий. Бусиз таржиманинг иложи йўқ, аммо бу ўзгаришлар аслият тили, услуби
ва бадиийлигига соя ташламаслиги лозим. “Қутадғу билиг” тўртликлари
композицион-семантик хусусиятларини икки инглизча таржима мисолида
таҳлил этиб, таржимонларнинг бу борадаги ўзига хос ёндашувларини кузатдик.
Асарда мана бу тўртлик бор:
Бор ичмə, зинакə йағума ҳазар,
Бу экки чығайлық тоныны кэдəр.
Бу бордын қопар миң йазуққа йурəк,
Зинадын қачар қут, йузуңгə судəр.
Ичимлик ичма, зинҳор зинога яқинлашма, ҳазар қил,
Бу икки нарса гадолик тўнини кийгазади.
Ичимликдан юрак (ботирлашиб) минг-минг гуноҳларга қўзғолади,
Зинодан қут қочади, юзингга тупуради.
Кўриниб турибдики, биринчи мисра икки гуноҳ (зинокорлик ва
майхўрлик)дан сақланишга ундамоқда. Иккинчи мисра эса юқоридагилар
оқибатида юзага келувчи салбий натижа ҳақида огоҳлантирмоқда.
Бу тўртликда ҳам фикрлар ифодасида мутлақо такрорланмас бир ҳолат
кўзга ташланади. Бир қарашда, биринчи байтда тезис ҳам, якун ҳам биргаликда
берилаётгандек туюлади. Шунга қарамай, иккинчи байт олдинги байтнинг ўзига
хос шарҳи, изоҳи вазифасини бажаради.
Умумий ҳолатда биринчи мисрада инсон шаънига номуносиб бўлган
иккита салбий ҳодиса (бор, зина) саналиб, иккинчи мисрада уларнинг
умумлаштирилган баҳоси берилаётган бўлса, учинчи ва тўртинчи мисраларда
уларнинг ҳар бири келтирадиган салбий оқибатлар алоҳида-алоҳида
таъкидланади. Шундан кейингина биз тўртлик ҳақида яхлит тасаввур ва хулосага
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эга бўламиз. Алоҳида таъкидлаш жоизки, бу мисраларда соф миллий-маънавий
фазилатлар ўз аксини топган.
Ушбу тўртликнинг таржималардаги шакли мутаржимларнинг ҳар бирида
ўзига хос ёндашув борлигини кўрсатиши билан эътиборлидир.
Тўртликнинг В.Мей таржимасига юзланамиз:
Don’t drink, and don’t err, for wine-bibbing and sin,
Are both of them evil, and trouble bring in!
With wine you’ll be shamed, yes, a hundred times oe’r.
Carousing will drive out real joy from your door!
Мазмуни:
Ичма ва адашма, майхўрлик ва гуноҳ,
Иккови ҳам ёмондир ва қайғу келтиради.
Шароб билан юз бора уятга қоласан,
Маишатбозлик эшигингдан ҳақиқий қувончни олиб кетади.
В.Мей таржимасида юқоридаги тўртликда қораланаётган салбий
хусусиятларнинг биринчиси тўла акс этган бўлса-да, иккинчиси нисбатан торроқ
доирага олиб тушилган. Бунинг натижасида аслиятдаги мазмун ва мантиқ
тўлалигича акс этмаган. Аслиятда икки иш: майхўрлик ва зино ҳақида гап
бормоқда. Таржимада эса фақатгина майхўрлик тўғрисида гапирилади.
Зинокорлик ва унинг натижасида келиб чиқадиган бахтсизлик тўғрисида гап йўқ.
Таржимон аслиятдаги “зинога яқинлашма”ни “don’t err” – “адашма” ва “зино”ни
“sin – гуноҳ” тарзида бошқа сўзлар билан ўгирган. В.Мей аслиятдаги образдан
осонликча воз кеча қолган. В.Мей шеър қофияси ва вазнини сақлаш мақсадида
сўзларни ўзгартирган бўлиши мумкин. Аммо бу ўзгартириш тўртлик мазмуни ва
мантиғини таржимада саёзлаштирган. Бунинг устига, аслиятдаги ниҳоятда гўзал
бир метафора – “чиғайлиқ тўни” ҳам эътибордан четда қолган. Тўғри, бу ерда
таржима воситачи тил асосида амалга оширилганини ҳам назардан қочирмаслик
керак. С.В.Семчинский асосли таъкидлаганидек: “Таржимадан таржима кўп
ҳолларда аслиятнинг бузиб талқин қилинишига олиб келади”[4.127].
С.Н.Иванов таржимаси:
Не пей, не блуди: винопитье и блуд –
Два зла эти – к нищенской доле ведут.
Вином опорочен ты будешь стократ,
Лишит тебя счастья постыдный разврат!
Кўринадики, С.Н.Иванов аслиятдаги асосий мантиқни ифодаловчи
“зино”ни биринчи байтда таржима қилган бўлса-да, унинг ортидан келадиган
офатларни таржимада беришда ўзига хос йўл тутган. Аслиятдаги “бор” – май
туфайли юракнинг “минг хил гуноҳ”ларга чоғланиб қолиши рус тилида “бадном
қилмоқ”, “иснод келтирмоқ” маъноларидаги “опорочить” феъли билан
берилган. Умумий тарзда мазкур ечимни энг тўғри вариантлардан бири сифатида
эътироф этиш мумкин.
Бундай талқин тўртлик композицион-семантик
бутунлигини таржимада ўзига хос тарзда акс этишига сабаб бўлган.
Тўртлик Р.Денкоффда қуйидагича талқин қилинган:
If you would not put on the cloak of poverty,
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Beware of fornication and of drink:
The one makes Fortune spit in your face and flee.
The other drowns you in the sinners sink.
Мазмуни:
Агар камбағаллик тўнини киймай десанг,
Зинодан ва ичкиликдан ўзингни тий.
Бири бахтни кетказиб, юзингга тупуртиради,
Бошқаси сени гуноҳ ботқоғига ботиради.
“Шарқ шеъриятининг қасида, ғазал, рубоий каби жанрларини бошқа тилга
таржима қилганда, уларнинг муҳим шаклий жиҳатлари сақланмаса, оҳанг ҳам
маъно ҳам юзага чиқмайди” [3.138].
Эътироф этиш керакки, бу таржима аслиятга кўп жиҳатдан яқин ва
мутаржимнинг аввал таҳлил қилинган тўртликлар таржимасига ёндашувидан
сезиларли даражада мукаммаллиги билан фарқ қилади. Р.Денкофф аслият
мантиғини тўғри англаб, асосий мазмунни тўлалигича очиб берган. Туркий
халқлар тарихи, маданияти ва динидан яхши хабардор таржимоннинг тўртлик
руҳига кириб бора олгани кўриниб турибди. Тўртлик композицияси таржимада
тўла акс этган ва бу тўртликнинг инглизчада ҳам тўкис бўлишини таъминлаган.
Айниқса, аслиятдаги метафоранинг деярли калькаланган ҳолда она тилига
ўгирилиши тўртликдаги шарқона руҳнинг сақланиб қолишини таъминлаб
берувчи асосий омиллардан бирига айланган.
Қуйидаги тўртликда инсон ҳаётининг моҳияти ўзига хос тарзда
тасвирланган. Бу жиҳатдан у бошқа тўртликлардан жиддий фарқ қилади:
Төрумиш нəң эрсə йоқалғу турур,
Төрүтүгли халиқ нэ қулса қылур.
Тириглик тэдүкүң бу йэлтэг кэчəр,
Қачар йэтсə болмас аны ким булур?
Яратилган нарса бўлса, албатта йўқ бўлади,
Яратувчи холиқ нимани истаса қилади.
Тириклик деганинг бу елдек ўтиб кетади,
У қочади, унга етиб бўлмайди, уни ким топа олади?
Тўртлик композицияси ўзига хос. Унда оламдаги мавжуд детерминизмнинг
бир ифодаси қаламга олинган. Оламдаги ҳамма нарса йўқликка маҳкум, чунки
уларнинг барчаси яратилган. Уларга нисбатан қандай ҳукм чиқариш шу
нарсаларнинг ижодкори бўлган яратувчига – Холиқнинг ўзига боғлиқ. Ҳудди
шунга ўхшаб инсон умри – тириклик ҳам ўтиб кетади, уни тутиб қолишга, унга
етиб олишга ҳеч кимда ҳеч қачон имкон бўлмайди. Бундай ҳаётий фалсафа
таржимада қай даражада акс этган?
Аввал В.Мей таржимаси билан танишамиз:
To all men on earth comes the day when they die.
They lived years predestined by Allah on high.
Life’s years roll away, like a brief playful breeze,
And none can restrain them, however they please!
Мазмуни:
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Ердаги барча одамларга улар ўладиган кун келади.
Улар Аллоҳ тақдир этган умрни хурсандчиликда ўтказдилар.
Умр йиллари ўйноқи шаббода каби ўтиб кетади,
Қанчалик хоҳланса-да, уларни ҳеч ким тутиб тура олмайди.
Биз умумий тарзда тўртлик мазмуни ва моҳиятининг акс этганлиги ҳақида
гапиришимиз мумкин. Аммо, бу ерда битта нозик нуқта бор. Бу шарқона ва
ғарбона тафаккур, тасаввур ва дунёқараш ҳамда уларнинг ўзига хос ифодалари
билан боғлиқ.
В.Мей талқинида аслиятдаги Аллоҳнинг қудратига берилган таъриф
ташлаб кетилгани ҳолда, гап бирдан одамга берилган умр ва уни қандай
ўтказилганидан бошланади ҳамда умрнинг ўткинчилиги айтиб ўтилади.
Ваҳоланки, Аллоҳ фақатгина инсонларга ҳаёт берувчи эмас, ер юзидаги барча
мавжудот ва нарсаларнинг яратувчиси эканлиги яхши маълум. Кўринадики,
аслият муаллифининг композицион-семантик услуби таржимада бой берилиб,
натижада, мантиқ ўта содда ифодаланган. Шоирона фалсафа таржимада акс
этмаган.
Эътибор бериладиган бўлса, аслиятда “йэл” ўз сифатлашига эга эмас.
Аммо В.Мей таржимасида бу сўз (“breeze”) иккита (“brief – қисқа, қисқа
муддатли” ҳамда “playful – ўйноқи”) сифатлаш билан қўлланмоқда. Аслиятда
мавжуд бўлмаган мазкур сўзларнинг манбаси ҳам русча таржимадир. С.Н.Иванов
мазкур ҳолатда “ветер шальной” ифодасидан фойдаланган эди:
Всему сотворенному будет конец:
Свершает свои начертанья творец.
Вся жизнь пролетит, словно ветер шальной,
Не сдержишь ее никакою ценой.
Мазкур таржимада аслиятдаги бош маъно тўғри англанган ва рус тилига у
муносиб тарзда ўгирилган.
Тўртликнинг Р.Денкофф таржимаси В.Мейникидан мутлақо бошқача. Унда
С.Н.Иванов талқини каби аслиятга кўп томонлама яқинликни кўришимиз
мумкин:
Whatever comes to be is bound to cease,
Whatever the Creator wills, He brings to pass.
What you call life is transient as the wind:
It ever flees, it cannot be held fast.
Мазмуни:
Нима пайдо бўлса, йўқ бўлишга маҳкум,
Яратувчи нимани истаса, дунёдан ўтказади.
Сен ҳаёт деб атаганинг шамол каби ўткинчидир:
У доим қочади, уни маҳкам тутиб қолиш мумкин эмас.
Р.Денкофф асарни тўлалигича шеърий таржима қилишга даъво қилмасада, бошқа тўртликлардан фарқли ўлароқ ушбу тўртликни инглиз тилига шеърий
ўгиришда ўз маҳоратини яққол намойиш эта олган. Тўртлик мисраларини
қофиялаш, улардаги бўғинлар сонини мослаштириш анча муваффаққиятли
чиққан. Юсуф Хос Ҳожиб таъкидламоқчи бўлган асосий мантиқ таржимада тўла
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акс этганини кузатиш мумкин. Таржима композицион-семантик жиҳатдан ҳам
аслиятга ҳамоҳанг. Инглизча матнда “w” товушли сўзларнинг кетма-кет келган
мисраларни бошлаб бериши ўзига хос аллитерацияни юзага келтирган.
Мутаржимнинг аслият баён услубини эътиборга олиши ва уни таржимада
қайта яратишга уриниши гўзал таржима яралишига асос бўлган, дейишимиз
мумкин.
Таҳлиллардан хулоса қилиш мумкинки, “Қутадғу билиг” тўртликларининг
композицион жиҳатларини таржимада ҳам сақлаш муҳим. Бу принципнинг
таржимонлар томонидан анча устувор тарзда қўллангани кузатилади.
Мутаржимлар кўп ҳолларда бунинг уддасидан чиққанлар. Таржимада кўплаб
тўртликларнинг ўзига хос тузилиши, маъно-мантиқ яхлитлиги, шоир қўллаган
поэтик усуллар, гоҳ бирдай давом этувчи босиқ, сокин ритм, гоҳ кучайиб,
авжланиб борувчи ҳиссиётлар тўлқини, мазмун билан оҳанг ҳамда образларнинг
узвий боғлиқлиги тўла қайта яратилган. Айни вақтда бу жиҳатларнинг
таржимада тўлароқ ва етукроқ даражада акс этмай қолгани ҳам кузатилади.
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